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entiated  interplay  of  resource‐specific  and non‐resource‐specific  causal  factors. With  re‐




transition  to  democratic  rule  in  1999  decisively  increased  the  opportunities  for  violent 
struggle,  in a twofold manner: firstly, through the easing of political repression and, sec‐
ondly,  through  the spread of armed youth groups, which have been  fostered by corrupt 
politicians. These incidents imply that violence in the Niger Delta is increasingly driven by 
the autonomous dynamics of an economy of violence: the involvement of security forces, 
























































Nigeria  seems  to  be  a  prime  example  of  the  curse  that  natural  resources  can  bring  (Col‐
lier/Hoeffler 2001; Le Billon 2001; Auty 1993; Sachs/Warner 2001).  Indeed, 50 years of  sub‐




















pacts of oil exploitation existed  long before  that point—a question  that has been rather ne‐
glected in the debate on the resource curse in Nigeria to date.  
This paper proceeds as follows: Before entering into the in‐depth case study, a critical over‐
view of  the academic debate on natural  resources and  their  impact on violence  is given;  it 




emphasis on  the  increase  in violence  in  the Niger Delta since  the second half of  the 1990s. 
This means that other  incidences of violence are not  included  in the study, even  if they are 
also  (more or  less directly)  linked  to  the  factor oil.1 Following  a  structural  analysis of  the 









pression under autocratic  rule  in Nigeria, cannot be covered exhaustively  in  this paper either, and—taking 
into consideration its multicausal conditionality—will only be observed when there is a concrete connection to 
the central  focus of  this paper,  the recent  trends of violence  in  the Niger Delta. Finally  the sporadic violent 
conflicts in the middle belt and the north of the country will not be examined either. Obviously, these conflicts 
are not completely independent from the factor oil. However, oil plays a rather subordinated role in compari‐







In  recent years  there has been  renewed and  increasing  interest  in  the  study of natural  re‐
sources and their diverse  international and domestic  impacts. Although partly divergent  in 
their main assumptions,  the  two central  theoretical approaches  focusing on  the  topic of re‐





Iran  (1971).  It  was  particularly  expanded  upon  by  Hazem  Beblawi  and  Giacomo  Luciani 





tion of socioeconomic development  (Beck 2007: 46). With regard  to  the political effects,  the 
rentier  state  theory proposes  that  (oil)  rents have  a  stabilizing  effect on  authoritarian  rule 
(Mahdavy 1971; Beblawi/Luciani 1987; Ross 2001). Initially based on empirical findings in the 
























sis—partly  contradictory  to  the  rentier  state  theory’s  assumptions—is  that  resource‐




population might  feel  that  they are deprived of  the  financial benefits of  the  resource  reve‐














and  the existence of various outliers—resource  countries  such as Botswana, Chile, or Nor‐
way, which are stable and economically prosperous democracies—more recent literature on 
the  resource  curse  has  partly  questioned  the  alleged  resources‐violence  link  (He‐
gre/Sambanis  2006;  Bulte/Brunnschweiler  2006;  Di  John  2007).  Several  authors  have  de‐
manded a further theoretical differentiation of the debate and have suggested that the impact 





































































resources  (oil, diamonds, wood,  etc.)  as well  as  the  location  and  technical mode  of  extraction, 
which can make a difference because of the varying absolute value of the resources and be‐
cause of  the particular  requirements  for  extraction, processing, and distribution  (Le Billon 
2003; Ross 2003, 2004). Furthermore,  the degree of dependence and  abundance—which are not 
identical phenomena, as is implied in many empirical studies—are also of importance (Base‐
dau/Lay 2009). As  the  following discussion will  illustrate more precisely with  reference  to 
the  case  of  Nigeria,  a  country  can  depend  heavily  on  oil  exports  whilst  abundance—
measured as per capita resource income—is quite low. Resource‐sector management also seems 
to be highly relevant;  the particular mode of spending and distributing of  resource wealth 
(for  example,  broad  redistribution  versus distribution  through  quite  restricted  clientelistic 







pect  consists  of  the  international  demand  and  customer  structures.  This  element  includes not 
only the dynamics of the international oil price (boom and bust cycles) but also the potential 
international rivalry for control of the resources (Giordano et al. 2005; Humphreys 2005).  





ity  of  political  institutions  (efficiency  and  legitimacy)  as  well  as  ethnic  or  religious  cleavages 
(Fearon/Laitin 2003) and the behavioral patterns of the elite are of basic importance to the politi‐
cal  stability of any given  country. Hence,  it  seems  logical  that  this  fact also applies  to  the 
question of conflictivity  in resource‐abundant countries as well. Moreover,  the general per‐











In  sum,  the main  assumptions  of  the  context  approach  are  that  the  influence  of  resource 
wealth  on  violence  is  limited  and  that  its  impact depends decisively  on  further  resource‐
specific  and  non‐resource‐specific  contextual  conditions.  Secondly,  it  is  hypothesized  that 
violence is more probable the more the negative influences of the above‐mentioned resource‐
specific and non‐resource‐specific contextual conditions are at work  (and vice versa). Even 




perspective  in  the  following section. The underlying country‐specific hypothesis  is  that  the 






Physical violence  includes violent  internal  conflicts and  revolts as well as violent  state  re‐
pression and human rights violation. As already mentioned above,  the analysis  focuses on 
violence in the main oil‐producing area of Nigeria, the Niger Delta, since the second half of 





set,3  the Conflict Barometer of  the Heidelberg  Institute  for  International Conflict Research 
(HIIK),  and  the Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung  (AKUF) dataset of  the Uni‐
versity of Hamburg. As  these sources do not consistently provide comprehensive  informa‐
tion about the dynamics of violence  in the Niger Delta,  information has also been gathered 










ner  1996:  34)  and,  furthermore,  their  intensity  was  distinctly  lower.  The  protests  became 
more extensive and better publicized with the foundation of the Movement for the Survival 
of  the Ogoni  People  (MOSOP)  in  1990,  particularly  because  of  its  charismatic  leader Ken 
Saro‐Wiwa. Following the public presentation of the Ogoni Bill of Rights (adopted in 1990), 
in which MOSOP demanded more political autonomy and a more equitable distribution of 









Niger Delta  temporarily  reduced.  In 1997 violent conflict again  increased,  reaching an un‐
precedented intensity. Since then, violent struggle—comprising intercommunal violence, in‐
creasing clashes between armed militant groups and the security forces, and attacks against 



























Alongside  the  intercommunal violence and  the violent clashes between armed groups and 
the security forces, there is another dimension of violence in the Niger Delta. This is violent 
crime, notably kidnapping and blackmailing. The phenomenon of hostage taking, which first 
emerged  in  the  1990s, has  increased  significantly  in  recent  years  (Hazen/Horner  2007:  69; 























as well. While some militant groups  initially resisted  involvement, ultimately more  than 8,000 militants are 
said to have joined the amnesty program and thousands of guns have been collected so far (Vanguard 2009). 
Thus,  the amnesty  scheme can be  considered a  first  successful  step  towards ending violence—though  it  is 
only a short‐term measure and the momentary peace in the Niger Delta is very fragile. The failure of similar 
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Nigeria’s  oil  abundance  in  terms  of  national  revenues deriving  from  oil  exports  is  highly 
volatile and depends on  the global oil price. Measured  in absolute numbers  it  is, neverthe‐
less,  quite  substantial;  in  recent  years  in particular,  oil  exports  have  generated  significant 
revenue for  the Nigerian government. Today Nigeria  is the eleventh‐largest oil producer  in 














































1975  1979  1980  1985  1989  1993  1996  2000  2003  2005  2006  2007 
127  226  351  154  81  105  133  161  165  337  363  391 













Resource management  in Nigeria generally has  to be considered as being of  limited effec‐





resources,  the destruction of  farmland, and  the dispersion of  toxic materials.  Investigations 
by the UNDP assume that between 1976 and 2001 approximately three million barrels of oil 
were spilled, and most of this oil was not recovered (UNDP 2006: 76).11 Moreover, Nigeria is 












As  a  result,  the Delta  states were deprived  off  substantial  income  and  the—already  exis‐






the people because  large amounts have “disappeared” within  the states’ and  local govern‐
















the national economy  (Bergstresser 1993: 351). Large amounts of oil  revenues were  squan‐
dered for unproductive projects, or projects were simply designed to dispense large amounts 
of money  to certain privileged groups. The  increasingly  inefficient squandering of govern‐
ment resources was accompanied by growing  indebtedness, which became a serious prob‐
lem  in  the  context of  the  increase  in  the  international  interest  rate and  the  severe drop  in 
global oil prices in the 1980s. Nigeria experienced a severe economic crisis. To respond to this 
crisis, structural policy  reforms were  introduced  in 1986. The sharp devaluation of  the na‐
tional currency, which in turn caused a rapid increase in the cost of living, hit the lower and 
middle classes especially severely (Bergstresser 1993: 356). At the same time, a gradual dete‐
rioration  of  the  country’s  social  infrastructure  began,  with  public  amenities  becoming  in‐
creasingly underequipped;  furthermore,  the health and  education  sectors  suffered a harsh 























1970  1980  1985  1990  1995  2000  2005 
35%  27%  38%  54%  70%  67%  54% 
Source:   Data for 1970–2000: Sala‐i‐Martin 2003: 35; data for 2005: IMF 2007: 34.  
To the extent that specific data for the Niger Delta is available, the tendency of sharply grow‐






2006: 35), poverty continues  to be prevalent. According  to  the  latest surveys, more  than 50 
percent of the population still lives on less than one dollar a day and more than 80 percent on 
less  than  two dollars a day (UNDP 2008: 35). Furthermore,  the  increased oil revenues have 
not  been  used  to  substantially  expand  social  and  infrastructure  expenditures.  The  Niger 
Delta is still characterized by completely insufficient access to health care, (drinking) water, 













than  in  the rest of  the country  (IDEA 2001: 254; UNDP 2006: 131; Aigbokhan 2007: 195). A 
survey of the members of armed groups in three Niger Delta states underscores the link be‐
tween unemployment and violent agitation by concluding  that “at  least 50 per cent of  the 












The geographical definition of  the Niger Delta  region used  in  this paper  includes  the nine 
states Abia, Akwa  Ibom, Bayelsa, Cross Rivers, Delta, Edo,  Imo, Ondo, and Rivers, where 
most of the national oil production is concentrated. The Niger Delta is located in the south‐
eastern  part  of  Nigeria  and  is  largely  covered  with  marshes,  forests  and  creeks.  It  is—
especially  for nonlocals—a difficult‐to‐access  territory and was hence an excellent area  for 
militant  groups  to  retreat  to  once  the  violent  conflict  had  started  (Ukeje  2008:  10). While 






















a  lack of  financial  funding  from  the government  (EIU 2009: 22).  In contrast  to many other 








Eni/Agip have become  increasingly  important operators  in recent decades. By contrast, pri‐
vate Nigerian oil companies only produce a small amount of oil (Ukiwo 2008: 76). 
Because of their economic importance (for example, technical know‐how), the multinationals 
and especially Shell have  influenced  the dynamics of  the violent conflicts, mainly  through 
three causal channels: Firstly, they obviously carry at least part of the blame for the environ‐
mental pollution caused by oil production  in  the Delta.17 Furthermore,  they have  indirectly 
contributed  to  the  increased militarization of  the conflicts, for example, by demanding  that 
the Nigerian state provide official security services (Omotola 2006: 16), even when the civil 
protests were still mainly peaceful, as in the mid‐1990s (Engel 2005: 196). The oil companies 
also make  use  of  private  security  services,  some  of which  are  extremely  brutal.  Some  oil 














lent  conflict  in  the Niger Delta  in  recent years  is  the  illegal oil  trade, which has  increased 
drastically since 2000 (HRW 2005: 9). The International Crisis Group reports that various in‐
dustry experts have estimated “that Nigeria  loses anywhere  from 70,000  to 300,000 barrels 
per day  to  illegal  bunkering”  (ICG  2006:  8). This means  between  3  and  12 percent  of  the 
country’s  total oil production.18 The  illegally bunkered oil  is  shipped  to  refineries  in  Ivory 
                                                     












of government”  (Lubeck/Watts/Lipschutz 2007: 9). Because of  the broad  involvement of  in‐
fluential persons  in  illegal oil  theft,  the  state  approach  to  solving  the Niger Delta  crisis  is 
marked  by  significant  inconsistency  and,  despite  growing  militarization,  persistent  reluc‐
tance and a lack of engagement.  
International Demand and Customer Structure  
Nigeria  currently  exports  the  majority  of  its  oil,  approximately  50  percent,  to  the  United 
States  (EIU 2009).22 The United States,  in  turn,  imports approximately 10 percent of  its oil 
from Nigeria, and intends to increase this share (Lubeck/Watts 2007: 4). The relationship be‐
tween the two countries since Nigeria’s transition to democracy in 1999 has been harmonious 






to promote  community development  and  combat poverty,  and  to  fight money  laundering 
and other financial crimes (Lubeck/Watts/Lipschutz 2007: 19).  
Primarily because of  its own economic  interests  (oil  supply), and also because of  strategic 
considerations with  respect  to  the  role of Nigeria  as  a  regional power  in West Africa,  the 
United States is generally interested in reducing the internal instability in the country. Never‐
theless,  the United States’  efforts  to  exert  its  influence on  the violent  conflict  in  the Niger 
Delta have, at least to date, been of low intensity (Lubeck/Watts 2007: 20).  





20   A survey conducted among armed groups  in Bayelsa state  in 2006 concluded  that “the majority of  respon‐























violence  in  the Delta. The  first  is a cleavage at  the national  level between north and south: 
The existing ethnic and religious differences between the economically less developed north, 
dominated by the Muslim Hausa‐Fulani people, and the mainly Christian, ethnically hetero‐
geneous south were exacerbated and politicized by  the different  forms of colonial rule  (for 
details  see Brunner  2002:  132ff.). Thus,  even  before  oil production  began  to dominate  the 
country,  this split had created a sharp  internal division  in  the country. The majority of  the 
southern population, especially the minorities, general mistrusted the political domination of 
the northern elites and  their overwhelming  influence on  the central government. This mis‐
trust and  the  lack of nationhood has endangered  the  internal stability of  the country  inde‐
pendently from the factor oil up to today.  
The second cleavage,  localized within  the Niger Delta,  is provoking violence  in  the  region 
even more directly:  interethnic and  intercommunity conflicts. A central dimension of  these 
conflicts has been minority ethnic groups’ concern about the dominance of the major groups. 
An  example would be  the Ogoni people’s  fear of  Igbo dominance,  an  anxiety which goes 
back to colonial times (Brunner 2002: 252). The other central dimension of these conflicts  is 
the struggle between the major ethnic group, the Ijaw, and other ethnic groups, especially the 
Itsekiri,  Urhobo  and  Andoni,  mostly  regarding  the  ownership  of  land  and  local  power 
(Ngomba‐Roth  2007:  145). While  the  ethnic  cleavages  in  the Niger Delta  are  contributing 










is  persistently  increasing.  This  high  population  density  is  causing  land  scarcity  and  can 
therefore be considered another factor fueling the internal conflictivity—in interplay with the 
above‐presented fact that the region is very fragmented ethnically.24 



































Delta  occurred parallel  to  the process  of democratization  (Hazem/Horner  2007:  10; World 
Bank 2003: 225). Indeed, there have been two main mechanisms through which democratiza‐














that  there  are  a  considerable number of well‐armed, disillusioned young people, many of 
whom were “dismissed” after the elections as the politicians no longer had any use for them. 
For example,  the powerful militant  leaders Ateke Tom  (head of  the Niger Delta Vigilante) 
and Alhaji Asari Dokubo (head of  the Niger Delta People’s Volunteer Force) were “actively 










26   Furthermore, military expenditure has  risen  significantly  since 1996. The expenditure  in 2007 was approxi‐
mately eight  times  that  in 1996 and  totaled US$825 million  (SIPRI Military Expenditure Database). Further‐














able  system of political parties. The unambiguously dominant political party  is  the  ruling 
People’s Democratic Party (PDP),28 which hardly has a clear  ideological concept (Nwankwo 
2003: 138) but rather serves to facilitate corruption and patronage networks. As the PDP con‐
trols  the machinery of  the state,  it has access  to  large state funds, which are used  to “buy” 
political loyalty and to mobilize violence to enforce loyalty (HRW 2007: 36). This is not only 





The decades of  (repressive) military  rule have obviously  influenced  the political culture of 
the country. Consequently, Nigeria is marked not only by weak political institutions but also, 
in interaction with the latter, by a lack of democratic leadership, especially at the level of the 
state governors and  the  local political elites  (Ologbenla 2007). This  is evident,  firstly,  in  the 
widespread tendency of elites to use the public offices and political power to pursue private 
interests (IDEA 2001: 243). With the transition to democracy this cupidity has become more 














ture  can also be  identified within  the  security  forces and within  the police, both of which 
were for decades educated in authoritarian practices and therefore remain highly militarized 
(Hazen/Horner  2007:  102).  It  is  also  evident within  the  Joint Task Force  (composed of  the 
army and police forces), which has been posted in the Niger Delta since 2003 and is notori‐











mentioned,  is one of  the  crucial aspects  explaining  the  increased opportunities  for violent 
struggle since the end of the 1990s. The circulation of weapons is not just caused by the cor‐
rupt and greedy intentions of national politicians and security forces; it also has international 





“imported” more  recently. The main external sources are said  to be  the neighboring coun‐
tries, many of which have experienced violent conflicts (Human Rights Watch 2003: 25). The 










































tutions  and  the—still  unfinished—state‐building  process  (Brunner  2002:  292ff.)  in  Nigeria 
has  moreover  fueled  corruption  and  widespread  patronage  networks.  This  has  fostered 
mismanagement and the formation of  informal political arrangements based on the private 
                                                     


















which  specifically  explain  the  increase  in  and  the  changing  type  of  violence  in  the Niger 
Delta since the second half of the 1990s. These are, first, socioeconomic factors in the context 
of  the country’s deep economic crisis  in  the 1980s and 1990s  (central conflict‐triggering as‐
























non‐resource‐specific contextual  factors on violence  in  the Niger Delta, which has been on 
the rise since  the second half of  the 1990s. The  findings confirm  the underlying hypothesis 
that oil has indeed had a substantial influence on the occurrence and dynamics of the violent 
conflict, but that it is by no means sufficient to exhaustively explain the violence. This seems 
to highlight  the necessity of  revising  the assumptions of  the existing approaches of  the  re‐
source curse thesis. Further contextual factors, which have to date been neglected by the es‐
tablished  theoretical  approaches, have been proven  to be  of  crucial  importance. These  in‐
clude contextual conditions which, initially independently of the factor oil, have constituted 
central root causes of violent conflicts and stem from the “pre‐oil era”: the low level of socio‐




resource‐specific  contextual  factors. Oil has  been  a motive  for  (initially mostly nonviolent) 
grievance‐related conflicts, as the resident population in the Delta has felt that it is deprived 
of the financial benefits of the resource revenues while it also suffers the disastrous ecologi‐
cal  and  social  impacts of  oil production. These grievances were  further  aggravated  in  the 
context of the deep economic crisis of the 1980s and 1990s, which was linked to the factor oil 





the militant  groups  involved. The  establishment  of  this mechanism was  only possible  be‐
cause of oil’s  impact on  the already weak political  institutions: oil rents promoted endemic 
corruption and patronage networks, both of which provide the structural basis for the broad 
involvement of various actors in illegal oil bunkering. The widespread oil theft and trade in 
weapons  are  additionally  triggered  by  the  contributions  of  international  actors,  who  are 
earning  significant profits  and  are  therefore not  interested  in  ending  the  violence. Conse‐
quently, while grievances as a motive for conflict remain widely unchanged for the majority 
of Niger Delta residents (and entail active or at least passive support of the militant groups 
by  parts  of  the  population),  this  motive  has  recently  been  increasingly  overtaken  by  the 
partly autonomous dynamics of an economy of violence which is fueled by, first, the illegal 
oil trade and, second, by kidnapping.  
The results presented here contribute  to  the  further differentiation of  the current academic 
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